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ABSTRAKT
Se sa të rëndësishme janë sot rrjetet sociale për bizneset/organizatat e dëshmon edhe vëmendja e
madhe që i jepet këtij sektori nga ndërmarrësit. Se sa vlerësohet kjo gjë në Kosovë dhe sa ndikon
tek konsumatorët do ta shohim gjatë hulumtimit rreth bizneseve dhe konsumatorëve. Sa i përket
qëllimit kryesor të hulumtimit, qëllim parësor ka qenë se sa bizneset Kosovare përdorin rrjetet
sociale dhe po ashtu për përfitimet nga këto mundësi promovuese, si dhe ndikimi i tyre tek
konsumatorët dhe shpenzimet e bizneseve për rrjetet sociale. Dhe në fund hulumtimi të përdoret
si referim i bizneseve për stimulim dhe shtytje për përdorim të rrjeteve sociale të ndryshme si aset
shtesë në treg ndaj konkurrentëve.
Duke u bazuar në rendësin e rrjeteve sociale, është e domosdoshme që sot të praktikohen këto
mundësi si në aspektin individual/profesional e po ashtu edhe në aspektin e biznesve. Duke marrë
si bazë komunikimin me konsumatorin, ankesat dhe kërkesat e tyre, marketingun me kosto shumë
të ulët, kontakti biznesor, shitja përmes platformave sociale etj, i bënë rrjetet sociale shumë
praktike dhe fitimprurëse për bizneset. Se sa janë produktive rrjetet sociale për bizneset në Kosovë,
shohim edhe disa statistika që kemi hulumtuar gjatë kësaj kohe për produktivitetin e tyre. Cili është
rrjeti social më i përdorur nga bizneset Kosovare? A pajtohen tek ndikimi i tyre i shpejtë tek
konsumatorët? Çfarë kanë përfituar nga përdorimi i këtyre mundësive të reja? Sa shpenzojnë
bizneset për promovimin në rrjetet sociale të ndryshme? Këto janë pyetjet kryesore gjatë
hulumtimit dhe po ashtu shumë statistika të paraqitura rreth rrjeteve sociale dhe produktivitetit që
mund të sjellin për biznesin.
Sa i përket metodologjisë hulumtuese, në fillim është hulumtuar në internet rreth rrjeteve sociale.
Definimi, historiku, teoritë dhe praktikat e ndryshme kanë qenë si pikënisje, pastaj është përgatitur
pyetësori hulumtues, i cili i është adresuar bizneseve në Kosovë. Dhe nga të gjeturat e hulumtimit,
krahas informacioneve ekzistuese, dallojmë edhe disa informacione të reja, si shpenzimet e vogla
të bizneseve në marketingun përmes rrjeteve sociale, përdorimi i një numri të madh të bizneseve
të kësaj platforme por jo edhe një pozitë e rehatshme sepse edhe shumë biznese të tjera kanë nevojë
të informohen por edhe të stimulohen që sa më parë të operojnë në rrjete sociale.
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1. HYRJE
Në këtë kohë që po jetojmë të gjithë jemi dëshmitarë se si teknologjia po ndryshon shumë
gjëra e njëra ndër to edhe modelet e komunikimit. Në vitet e kaluara marrëdhëniet shoqërore
janë kufizuar nga shumë pengesa të ndryshme si largësia dhe këto marrëdhënie evulonin me
çdo ndryshim teknologjik. Me zbulimin e automobilave, trenave, telefonave, radiove, TV-ve
arritja deri tek informacioni u bë shumë më e lehtë dhe e shpejtë. Këto nivele tashmë janë
zgjeruar në nivele të ndryshme dhe shumë lehtësuese. Ne tani posedojmë shumë mënyra,
duke përdorur email, sms, chat-e të ndryshme, fakset, telefonat dhe aplikacionet e
shumëllojshme, postën e shpejtë dhe jemi njëkohësisht në shumë marrëdhënie të ndryshme,
të gjitha pa kontakt të drejtpërdrejtë.
Në botën perëndimore të informatizuar, informacioni është shumë i vlefshëm dhe çdokush
ka nevojë për të. Kjo mundësi është mjaftë e rëndësishme në një shoqëri e cila çdo ditë është
e lidhur më shumë përmes rrjeteve sociale. Është e lehtë të vërehet se si pa këto lloj aftësish
dhe njohurish, njeriu mund të ndihet i mënjanuar dhe i lënë anash nga shoqëria (Martin dhe
Nakayama, 2001). Ky ndryshim po shfaqet edhe tek bizneset ku në botën perëndimore të
biznesit nuk mund të mendohet për jetëgjatësi të biznesit nëse një biznes nuk komunikon me
konsumatorin apo nuk i përshtatet kërkesave të tyre, e kush mund të na lehtësonte këtë
komunikim më shumë se rrjetet sociale dhe të na lejoj të njohim më mirë konsumatorët tonë
dhe ti njohim nga afër kërkesat e ndryshme të tyre. Po i referohem si lehtësim sepse është një
komunikim i drejtpërdrejtë mes biznesit dhe konsumatorit, duke e menduar komunikimin e
dyanshëm sa gjëra mund ti ndihmojnë rrjetet sociale sot një biznesi. Po jetojmë një kohë
biznesore e cila po ndryshon shumë shpejtë po ashtu kjo për bizneset kërkon përshtatje dhe
vazhdimësi në këto gjëra të reja. Popullariteti gjithmonë e në rritje i rrjeteve sociale ka sjellë
me vete edhe një periudhë të re në marketing dhe strategjitë e marketingut.
Rrjetet sociale po revolucionarizojnë mënyrën se si konsumatorët bashkëveprojnë me
kompanitë apo brendet të cilat i dëshirojnë apo janë të interesuar të shprehen edhe për risi
ndaj atij produkti. Rrjeti Social i cili ofron më së shumti mundësi dhe shumëllojshmëri
reklamuese është Facebook-u. Për vite me radhë, Facebook ka qenë mospërfillës i thirrjeve
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të shumta për monetarizimin e qindra miliona përdorueseve, në vend të kësaj është
përqendruar për të shtuar karakteristika të tjera dhe ndërtimin në masë kritike (Tom, 2013).
Por sot, si një kompani publike, Facebook është duke shtuar mundësitë e reklamave me një
ritëm të furishëm. Zhvillimi i vlerave të Facebook-ut në proporcion me bizneset duket diçka
si kjo:
•

Krijimi i faqes tuaj në Facebook (falas)

•

Paguaj për të krijuar bazën e ndjekësve tuaj

•

Paguaj për t'u angazhuar me ndjekësit tuaj në bazë

•

Paguaj për klientët tuaj ekzistues që të angazhohen kur ata janë në Facebook (Tom,
2013)

Para se të hulumtojmë në ofertat për reklama, më lejoni të theksoj se Facebook ofron një
numër të niveleve të ndryshme të angazhimit për reklamuesit e saj, në varësi nga madhësia e
buxhetit të tyre, sofistikimi i mjeteve të nevojshme dhe dëshira për të krijuar një vetë-shërbim
(Tom, 2013).
Mundësitë tuaja për zgjedhjen e konsumatorëve do të ndryshojnë disi në varësi të asaj njësie
reklamuese që jeni duke përdorur. Më poshtë janë disa kategori qe duhen marr në konsideratë
për përzgjedhjen e konsumatorëve: duhet zgjedhur vendin (lokacionin), gjininë, moshën,
pëlqimet dhe interesat, statusin martesor, vendin e punës dhe edukimin. Nëse ju jeni admin
(udhëheqës) i faqes së Facebook-ut, ju gjithashtu mund përcaktoni se kundrejt cilës kategori
të njerëzve (shfrytëzuesve) me të cilët jeni i/e lidhur në Facebook-un e biznesit mund të
shfaqni reklamën tuaj.
Ndërsa Facebook ofron pjesën dominuese në treg dhe një shumëllojshmëri më të madhe të
njësive reklamuese, platformat e tjera sociale gjithashtu ofrojnë disa mundësi bindëse të cilat
nuk mund të injorohen. Nëse matni të tjera platforma sociale për pikat e tyre të forta unike,
ju mund të ndërtoni një plan të plotë të marketingut socio-medial që arrin audiencën më të
gjerë të mundshme (Tom, 2013).
Më poshtë janë cekur disa nga llojet tjera të rrjeteve socio-mediale përveç Facebook-ut:
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•

Twitter

•

Youtube

•

LinkedIn

•

Google+

•

Foursquare

•

Smaller niche players.

Në Kosovë, rrjetet sociale janë një trend në rritje por ka nevojë për vetdijësim për përdorimin
e rrjeteve sociale si mjet reklamues dhe këtë bizneset duhet ta shohin si një mundësi të re të
tyre e cila ofron shumë mundësi pozitive dhe lehtësuese por edhe shumë ekonomike për
biznesin. Duke parë se reklamimi i produkteve në TV, radio është shumë i kushtueshëm dhe
jo shumë efektiv kundrejt marketingut modern apo marketingut përmes rrjeteve sociale i cili
na mundëson të zgjedhim vendin, kohën, gjininë siç edhe është cekur më lartë. Gjatë kësaj
kohe një trend që po vazhdon të zhvillohet janë edhe portalet informuese ku edhe janë një
mundësi e mirë për bizneset të cilat në bazë të shifrave të prezantuara kuptojmë që janë shumë
të vizituara. Gjatë muajit janar të vitit 2015 në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në
Kosovë (ARBK) janë regjistruar 15 biznese që kanë aktivitet primar ueb portalet, ndërsa nga
janari 2015 deri në dhjetor 2015 në ARBK janë regjistruar 44 ueb portale.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Definimi dhe historiku i rrjeteve Sociale
Siç argumenton (Danah, 2014) Rrjetet sociale janë të definuara si shërbime të internetit që
lejojnë individët të ndërtojnë një profil publik ose gjysmë-publik brenda një sistemi të
kufizuar, të artikuloj një listë të përdoruesve të tjerë me të cilët ata ndajnë një lidhje, dhe të
kalojnë listën e tyre të lidhjeve dhe ato të bëra nga të tjerët brenda sistemit. Natyra dhe
nomenklatura e këtyre lidhjeve mund të ndryshojnë nga vendi në vend.
Çfarë i bën faqet e rrjeteve sociale të veçanta nuk është se ato lejojnë individët për të njohur
njerëz të huaj, por më tepër se këtë, ato u mundësojnë përdoruesve për të artikuluar dhe të
bëjnë të dukshëm rrjetin social të tyre (Lon, 2012). Kjo mund të rezultojë në lidhjet mes
individëve që përndryshe nuk do të ishte e mundur, por ky shpesh nuk është qëllimi. Në
shumicën e faqeve të rrjeteve sociale, pjesëmarrësit nuk janë domosdoshmërisht në kërkim
për njohje të reja, në vend të kësaj, ata përqendrohen në komunikimin me njerëzit të cilët janë
tashmë pjesë e rrjetit social të tyre (Lon, 2012).
Sa i përket historikut të lansimit të rrjeteve sociale, faqja e parë e njohur e rrjetit social që u
krijua në 1997 është SixDegrees.com, ky rrjet social lejonte përdoruesit e saj për të krijuar
profilin e tyre dhe të listonin shokët e tyre. Duke filluar në vitin 1998, përdoruesit e
SixDegrees.com kishin mundësinë që të shfletonin dhe shtonin listën e shoqërisë. SixDegrees
promovoj veten si një mjet për të ndihmuar njerëzit të lidhen me njëri tjetrin. Edhe pse
SixDegrees nuk arriti të tërhiqte miliona përdorues, faqja nuk arriti të bëhej një biznes i
qëndrueshëm dhe në vitin 2000 faqja u mbyll. Themeluesi i saj besonte dhe prononcoi se
SixDegrees ishte thjesht një hap para kohës së vet (Weinreich, 2007).
Në vitin 2002, mediat sociale kanë goditur me të vërtetë dhe bënë hapin e madh të tyre me
fillimin e Friendster. Friendster është përdorur në një shkallë të konceptit të ndarjes, të
ngjashme me atë të SixDegrees.com, tashmë të shpërbërë. I definuar në mënyrë rutinore të
quajtur "Rrethi i miqve" promovoi idenë se një komunitet i pasur në internet mund të
ekzistojë vetëm në mes të njerëzve të cilët me të vërtetë kanë obligacione të përbashkëta. Dhe
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kjo sigurohet duke pasur shumë mënyra për të zbuluar këto obligacione. Brenda një viti pas
fillimit të tij, në Friendster u antarsuan më shumë se tre milionë përdorues të regjistruar. Për
fat të keq, shërbimi ka pasur vështirësi teknike dhe një rënie që rezultojë në fatet e saj. Tani
Friendster ka braktisur rrjetet sociale dhe ekziston vetëm si një ueb online lojërash. Vetëm
një vit më vonë në vitin 2003 në skenë është shfaqur LinkedIn, mori një qasje të vendosur
dhe më serioze po ashtu i matur ndaj fenomenit të mediave sociale. Në vend të krijimit të një
ueb lojërash thjeshtë për ish-shokët e klasës, adoleshentët, LinkedIn ishte dhe ende është një
burim social për njerëzit e biznesit që duan të lidhen me profesionistë të tjerë. Në fakt,
kontaktet LinkedIn janë të referuara si lidhje. Sot, LinkedIn krenohet me më shumë se 297
milionë anëtarë. Po ashtu në vitin 2003 u lansua edhe një rrjet social tjetër i cili quhet
Myspace. Edhe pse më nuk është në fronin e rrjeteve sociale MySpace dikur ishte shumë e
preferuar për vite me radhë. Ai e bëri këtë duke joshur dhe synuar të rriturit me muzikë, dhe
një mjedis të grupeve të muzikës. Ajo dukej dhe ndihej më lartë se konkurrent i madh
Friendster, por megjithatë gjatë viteve numri i përdoruesve zvogëlohej dhe Myspace ka rënë
nga fronti i rrjeteve sociale më të përdorura edhe pse sot Myspace ekziston si media sociale
që ka në shënjestër grupet dhe muzikantët (Shah, 2016).
Siç dihet, Facebook tani udhëheq paketën globale të mediave sociale. Themeluar si shumë
faqe të rrjeteve sociale me studentët e universitetit të cilët fillimisht e lansuan produktin e
tyre për studentët e tjerë të universitetit. Facebook filloi në 2004 si një ushtrim vetëm në
Universitetin Harvard dhe mbeti i orientuar për dy vjet brenda Universitetit, para se në fund
të hapet për publikun e gjerë në vitin 2006. Suksesi i Facebook aktualisht vërehet edhe nga
numri i përdoruesve ku Facebook krenohet me më shumë se 1.3 miliard përdorues aktivë.
Facebook promovon shumë mundësi, si lidhjen me miqtë, krijimin e grupeve të ndryshme,
promovimin e produkte dhe shumë mundësi tjera. Një rrjet social tjetër shumë i sukseshëm
në ditët e sotme është edhe Instagram-i. Instagram është krijuar nga Kevin Systrom dhe Mike
Krieger, aktivitetin si një rrjet social e filloi në tetor të vitit 2010 si një aplikacion i lirë për
tu shkarkuar. Shërbimi shpejt fitoi popullaritet me mbi 100 milionë përdorues aktivë në
fillimin e vitit 2012. Në të njëjtin vit, Facebook mori parasysh rritjen e Instagram-it dhe bleu
aplikacionin për 1 miliard dollar, blerjen e tretë më të shtrenjtë deri më sot. Nga kjo pikë e
tutje, përdorimi i Instagram-it preku qiellin, ajo arriti në 80 milionë përdorues në muaj, pas
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blerjes dhe pothuajse u dyfishua deri në 150 milionë përdorues në muaj deri në fund të vitit
2013. Dhe në fund të vitit 2014 Instagram regjistronte mbi 300 milionë përdorues aktivë. Sot
Instagrami është rrjeti social i dytë më i përdorur pas Facebook-ut dhe kjo rezulton me
suksesin e këtij rrjeti social dhe ngritjen e ti të shpejtë drejt majave të suksesit (Shah, 2016).
Lansimi i rrjeteve sociale më të njohura duke si në figurën e paraqitur më poshtë:
Figura 1. Vitet e lansimit të rrjeteve sociale më të njohura

Burimi (Danah, 2014)
2.2. Produktiviteti nga rrjetet sociale
Ngritja e popullaritetit të rrjeteve sociale ka sjellë gjëra të reja si në mënyrën se si individët
bashkëveprojnë me kompanitë apo brendet por edhe në marketing dhe në strategjitë e
marketingut. Në një hulumtim që është raportuar nga adpublishing.org (2015) tregon se
afërsisht 1 në 5 minuta të shpenzuar online i dedikohet rrjeteve sociale, parë nga
këndvështrimi biznesor shihet një mundësi e mirë reklamuese e brendeve të ndryshme
biznesore. Produktiviteti kryesor i bizneseve në relacion me rrjetet sociale është reklamimi
po thuajse falas. Kjo është njëra ndër arsyet kryesore se pse bizneset mbështeten tek rrjetet
sociale.
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Rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme sot në fushën e marketingut sepse biznesi mund ti
njohë shumë mirë kërkesat e konsumatorëve aktual apo edhe potencial duke i lejuar ata të
diskutojnë, pyesin, përgjigjen, të shpërndajnë informata etj në faqen e organizuar nga biznesi.
Përveç kësaj faqja e krijuar në rrjetet sociale i shtojnë vlerë biznesit duke lejuar që
produktiviteti i biznesit të shpërndahet dhe të arrijë deri tek objektivi i caktuar që në këtë rast
është konsumatori (Shannon, 2014). Një gjë që biznesi duhet të ketë kujdes është personi i
cili menaxhon rrjetet sociale sepse informatat aty duhet të jenë në përputhje me aktivitetet e
kompanisë dhe jo me informata individuale apo qëllime që nuk janë pjesë e kompanisë
(Shannon, 2014). Një aset tjetër me vlerë të cilin biznesi e posedon nga rrjetet sociale është
komunikimi i drejtpërdrejt. Bizneset me anë të rrjeteve sociale mund të zhvillojnë komunikim
më të shpejtë dhe më efektiv si brenda stafit dhe menaxhimit të brendshëm por edhe
menaxhimin e komunikimit me konsumatorin (Paul, 2009). Për shembull ata mund të
krijojnë një grup faqe në Facebook dhe aty të diskutojnë dhe të informohen rreth ngjarjeve
të ndryshme për Kompaninë. Për shembull në Kosovë operojnë shumë dyqane veshjesh të
cilat përdorin rrjetet sociale dhe shfaqin produktet e tyre, dhe nga biseda me njërin nga këto
dyqane, ai potencoi se që nga operimi në rrjete sociale ai merr shumë telefonata nga njerëz
që kanë parë produktet në internet dhe kërkojnë t`i blejnë.
Google+, por edhe Skype gjithashtu ofrojnë lloje të ndryshme të organizimit të brendshëm
dhe jashtëm siç janë video imazhet live, video konferencat etj. Një rrjet tjetër social i cili
duhet të jetë prezent në secilën kompani e doemos në departamentin e burimeve njerëzore
është LinkedIn. Ky rrjet social po arrin në platformë të përkryer për lidhjen e bizneseve në
mënyrë profesioniste por edhe rekrutimin e punonjësve. Po ashtu LinkedIn mundëson
shkëmbimin e ideve në mes të punësuarve, gjë që mundëson përmirësimin e kompanisë në
përgjithësi. Duke parë shumë nga këto përparësi, ditëve të sotme po vërehet bizneset nuk po
përdorin më marketingun tradicional, kjo duke parë edhe efektivitetin e rrjeteve sociale.
Printimet komerciale ( printimet në gazeta) tashmë kanë kaluar në digjitalizim dhe janë bartur
tek portalet por edhe reklamat ( në radio dhe TV) nuk po përdorën si më parë, ndërkohë faqet
e bizneseve, platformat online kanë filluar të marrin pëlqimin e bizneseve. Kjo në Kosovë
vërtetohet edhe tek çmimet të cilat janë shumë të larta tek mediat tona këtu në Kosovë. Bazuar
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në tregun e Kosovës çmimet e marketingut në media janë të shfaqura në tabelën e
mëposhtme:
Tabela 1. Çmimet e reklamave në media
Koha e caktuar për reklamë

Çmimi për sekondë

Standard

5 Euro

Shuma më të mëdha në reklama, “100
000” e lart

3 Euro

Në kohë më të mire (Prime Time)

7.5/8 Euro

Burimi: (Analiza e tregut të reklamës, 2013)
kurse çmimet e promovimit të produkteve në Facebook janë shfaqur në tabelën e radhës:
Tabela 2. Çmimi i promovimit në Facebook
Numri i njerëzve të synuar

Çmimi për ditë

2600-7000 shfrytëzues

$2

4000-10500 shfrytëzues

$3

5800-15300 shfrytëzues

$5

Burimi: (Facebook 2017)
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Duke parë këtë dallim të madh në çmime atëherë është e qartë se bizneset do vazhdojnë të
përqendrohen në promocionin përmes rrjeteve sociale dhe shtrirjen e aktivitetit të tyre në këtë
fushë të re marketingu.
2.3 Teori të ndryshme rreth rrjeteve sociale
(Pan dhe Crotts, 2012) citojnë se teoria e rrjeteve sociale është studimi se si njerëzit,
organizatat apo grupet ndër veprojnë me të tjerët brenda rrjetit të tyre. Kuptimi i kësaj teorie
është më i lehtë, kur ju të shqyrtoni pjesë individuale duke filluar me elementin më të madh,
i cili është vet rrjeti dhe duke shqyrtuar deri në elementin më të vogël të cilët janë akterët. Po
fillojmë nga ekzaminimi i rrjeteve dhe të shohim se si shkencëtarët mundohen të shpjegojnë
se çfarë ndodh sot në rrjetet sociale. Në disa mënyra, rrjetet mund të mendohen si lagje pasi
që rrjetet janë të përbërë nga akterët dhe marrëdhëniet mes këtyre akterëve (Nick, 2013). Këta
akterë të referuar si nyje apo lidhje mund të jenë individët, organizatat apo kompanitë.
Pavarësisht nga ajo që ata janë, ata janë gjithmonë njësia më e vogël brenda atij rrjeti. Nëse
ju shihni Kombet e Bashkuara si një rrjet social, Shtetet e Bashkuara do të jenë një lidhje në
mes të akterëve brenda rrjetit (Nick, 2013).
Tre llojet e rrjeteve sociale që shkencëtarët social eksplorojnë janë rrjetet ego-centrike, rrjetet
socio-centrike dhe rrjetet e hapura (Pan dhe Crotts, 2012). Rrjetet Ego-centrike janë të
lidhura me një lidhje të vetme. Për shembull, lidhja juaj është e lidhur me të gjithë miqtë tuaj
të ngushtë. Rrjetet sociale-centrike janë rrjete të mbyllura, dy shembuj shpesh të përdorura të
këtij lloji të rrjetit janë fëmijët në një klasë apo punëtorë brenda një organizate. Në rrjetet e
hapur, vijat kufitare nuk janë të përcaktuara qartë. Disa shembuj në këtë lloj të rrjetit janë të
klasës elitare të Amerikës, lidhjet midis korporatave ose zinxhiri i influencës së akterëve në
një vendim të veçantë. Për shkak të mungesës së kufijve të qartë të përcaktuara ky lloj i rrjetit
është konsideruar si më i vështiri për të studiuar. Nëse rrjetet do të ishin vetëm një listë e
miqve tuaj të ngushtë apo njerëzit që punojnë me ty, nuk do të kishte asgjë për të studiuar.
Ajo që shkencëtarët social janë të shqetësuar me të, janë ndërveprimet mes secilit prej
anëtarëve të rrjetit. Këto lidhje, të ashtu quajtura marrëdhënie janë në zemër të asaj që
shkencëtarët social kërkojnë për të studiuar dhe për të kuptuar. Përse njerëzit ndër veprojnë,
si ata ndër veprojnë dhe cili është niveli i afërsisë, zakonisht të referuara si lidhje në mes të
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anëtarëve të grupit janë pyetjet që merren për bazë më shumë nga shkencëtarët social. Edhe
pse ka shumë lloje të marrëdhënieve reciproke duke përfshirë edhe të tjerët, secila nga këto
lloj lidhje mund të cilësohen si një lidhje e fortë ose një lidhje e dobët. Lidhjet më së lehti
mund të përkufizohen si individ apo akterë brenda rrjetit(Nick, 2013). Brenda kësaj pjese e
cila është pjesë më e vogël e enigmës brenda rrjetit social është pjesa ku shkencëtarët dhe
madje edhe politikanët përpiqen për të analizuar lidhjet që kanë me anëtarët e tjerë të rrjetit.
Si një shembull i një rrjeti social konsiderojmë anëtarët e një biznesi apo korporate.
Pavarësisht nga fakti se të gjithë prej tyre janë të lidhur me rrjetin e përgjithshëm, jo të gjithë
individët janë të lidhura me të njëjtën shkallë të afërsisë. Janë këto shkallë të ndryshme të
afërsisë që përcaktojnë vlerën e kësaj lidhjeje në rrjet (Nick, 2013). Lokacioni i një akteri
brenda rrjetit social mund të jetë një tregues i forcës së lidhjeve të lidhura me të. Një person
afër qendrës së rrjetit shpesh ka më shumë lidhje mes tij dhe akterëve të tjerë në krahasim
me dikë në skajet e jashtme të një rrjeti. Një person në pjesën e jashtme të rrjetit mund të jetë
i lidhur me rrjetin me vetëm me një lidhje dhe jo si ata që janë afër rrjetit dhe përcjellin çdo
gjë që ndodh në rrjet (Nick, 2013).
Për shkak të kompleksitetit të çdo rrjeti social, duke përdorur teorinë për të kuptuar akterët
dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre, kjo është vendimtare për punën e shkencëtarëve social,
teoricienëve, politikanëve dhe madje edhe menaxherëve të marketingut. Këta studiues shpesh
përpiqen për të grumbulluar pak nga pak për të pasur një kuptim më të mirë për punët e
brendshme të një rrjeti social të caktuar në mënyrë që ata mund të kuptojnë çështjen e tyre
ose thjesht të shiturit e një produkti të caktuar. Teoria edhe pse ka disa pika të forta ka dhe
dobësi të natyrshme siq citojn (Pan dhe Crotts, 2012).
Pikat e forta:
•

Teoria ofron një shpjegim për mënyrën se si njerëzit janë të lidhur në mënyrë të
rëndomtë.

•

Kjo është e dobishme në studimin e grupeve të mëdha dhe të kuptuarit se si anëtarët
e tyre kanë të bëjnë me anëtarët e tjerë në grup

•

Ajo siguron shpërndarjen e

fenomeneve virale dhe shumë gjërave që njerëzit

dëshirojnë ti ndajnë me të tjerët.
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Mangësitë:
•

Është e vështirë për t`i shpjeguar shkencërisht rrjetet dhe ndërlidhjet mes akterëve.

•

Interpretimi i marrëdhënieve / lidhjeve mund të jetë subjektive.

Teoria është përdorur për të kuptuar çdo gjë që nga punonjësit e lartë deri te ueb faqet që
lidhen me rrjetet terroriste. Në shumë mënyra është matematika pas teorisë së rrjeteve social
që shpjegon se si një pjesë e përmbajtjes në media sociale përhapet në relativisht pak hapa.
Kjo matematikë tregon se si një ndryshim i vogël në një zonë mund të ketë një ndikim të
madh në rrjetin e përgjithshëm. Kur një ndryshim i nisur në nivelin e ulët të lidhjeve,
ndryshimi lëviz së pari nga lidhja dhe së bashku me lidhjet e tjera të ndryshme, pastaj para
se të shfaqet jashtë për lidhjet shtesë dhe marrëdhëniet e tyre për të krijuar një ndryshim në
tërë rrjetin social. Këto matematika shfrytëzohen sot për të parë apo monitoruar e më pas
raportuar se si organizohen sot sulme terroriste apo diçka të rrezikshme për shoqërinë (Pan
dhe Crotts, 2012).
2.4 Praktikat më të mira të rrjeteve sociale
Duke pasur një strategji marketingu që përfshin mediat sociale, praktikat më të mira të
provuar për biznesin, është një mënyrë e madhe për të fituar ekspozimin për produktet dhe
shërbimet tuaja dhe atë pa shpenzuar shumë në buxhetin e biznesit tuaj. Në ditët e sotme, një
person mesatarisht shpenzon 3 ose më shumë orë në ditë në një sërë faqesh të mediave
sociale. Ne sot jemi pjesë e 74% e të rriturve në internet të cilët angazhohemi në këtë aktivitet
(më së shumti në Facebook) (Sonia, 2016). Me kaq shumë rrjete për t'u marrë parasysh, cila
është mënyra më e mirë për të maksimizuar mediat sociale, dhe fushatat e kompanisë suaj të
marketingut? Supozohet të mos jetë e vështirë, në qoftë se biznesi ndjek këto shtatë praktikat
më të mira për strategjinë social mediave të propozuara nga (Sonia, 2016):
1. Vendosni qëllime të arritshme të mediave sociale.
Filloni duke përcaktuar se si ju dëshironi që mediat sociale të ndihmojnë biznesin tuaj.
Krijimi i objektivave do të ndihmojë të caktoj atë që mund të hulumtoni dhe të analizoni, kjo
ju lejon të përqendroheni në strategjitë fituese. Strategjia juaj duhet të përfshijë më shumë se
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sa të marrë shumë pëlqime, shpërndarje. Fokusi të përqendrohet në sigurimin që secili prej
postimeve tuaja të mediave sociale të ndryshme të mbështetet në një qëllim strategjik.
Disa qëllimet e përbashkëta strategjike të mediave sociale dhe objektivat janë:
•

Ndërtimin e markës: Publiku të njoh emrin tuaj, me një perceptim pozitiv të biznesit
tuaj.

•

Arritjen e konsumatorëve të rinj: Orientimin e konsumatorëve drejt kompanisë,
mediave sociale apo ueb faqes tuaj.

•

Forcimi i lidhjeve konsumatore: Të angazhohen me klientët potencial nga pyetje duke
u përgjigjur, ose të ndihmojë konsumatorët ekzistues me produktet ose shërbimet
tuaja.

•

Rritja e Angazhimit: Komunikoni me tifozët tuaj / ndjekësit duke u dhënë atyre arsye
për të përmendur markë tuaj dhe të bëjnë të tjerët për të bërë biznes me ju.

2. Zgjidhni rrjetin social të drejtë
Nuk është gënjeshtër, aktiviteti në mediat sociale mund të jetë konsumues i kohës, duke u
përpjekur për të menaxhuar të gjitha rrjetet sociale mund të largojë nga që burimet që sjellin
rezultate të suksesshme. Përdorni klientët tuaj të synuar dhe sjelljet e tyre në internet, për të
përcaktuar se cili rrjet social do të punoj më mirë për produktet dhe shërbimet tuaja.
Ngushtimi dhe përcaktimi në fushën e duhur të biznesit dhe strategjinë tuaj social mediale do
të ju jap më shumë kohë për të krijuar përmbajtjen e duhur për ndjekësit e drejtë.
3. Krijimi i faqes në rrjetin social të përcaktuar për markën tuaj
Perceptimi i identitetit të kompanisë suaj duhet të jenë unike në të gjitha kanalet. Ju nuk jeni
duke ndërtuar vetëm një markë të fortë, por edhe krijimin e vetëdijes dhe besnikërisë.
Bëni të lehtë për konsumatorët për të njohur biznesin tuaj duke ruajtur konsistencën në të
gjithë fushat e mëposhtme:
Logo: Gjithmonë përdorni të njëjtën logon për markën tuaj, kjo është një vizuale e madhe e
cila do të përshtatet me audiencën tuaj. Imazhet: Grafika dhe fotot janë pasqyrë tjetër e cila
do të rezonoj fuqishëm me konsumatorët tuaj. Ju mund ta rregulloni praktikisht çdo faqe në
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rrjete sociale me imazhe, përdorni të njëjtat nëpër rrjetet sociale për të mbajtur një sy të
ngjashme dhe të krijohet uniteti i markës tuaj. Përshkrimi i kompanisë: Përdorni një të qartë,
të lehtë, përshkrim që është në përputhje në të gjitha faqet tuaja. Klientët tuaj duhet menjëherë
të kuptojnë se çfarë është ajo që biznesi juaj mund të bëjë për ta. Shtoni këtë përshkrim në
faqen tuaj dhe atë në faqen hapëse. Tingulli & Zëri: Cili është personaliteti i markës tuaj dhe
çfarë lloje të fjalëve të përdorni ju për të komunikuar? Lidhu me klientët tuaj në një mënyrë
autentike dhe në të njëjtën mënyrë në të gjitha rrjetet sociale.
4. Përmbajtja e cilësisë mbi sasinë
“Më shumë, nuk është gjithmonë më mirë!” Ashtu si në ueb faqen tuaj, ju do të dëshironi për
të mbledhur përmbajtje me cilësi social mediale që është e vlefshme për klientët tuaj.
Një përmbajtje e mirë e mediave sociale përfshin pjesë të barabarta të llojeve të mëposhtme:
•

Promovim

•

Mendim udhëheqës

•

Angazhimi me ndjekësit

•

Jetë të sigurt të faqes tuaja sociale me postet përkatëse dhe në kohë të caktuar.

Krijo një kalendar për të ndihmuar të organizojë dhe planifikojë strategjinë tuaj të biznesit
në zhvillimin social medial.
5. Monitorimi dhe analizimi i mediave sociale
Duke marrë një vështrim në analizën tuaj të mediave sociale në baza javore do të ju jap të
dhënat e nevojshme për të mbështetur qëllimet tuaja dhe objektivat. Ka disa mënyra për ta
bërë këtë si Google Analytics ose duke përdorur mjete që çdo rrjeti social i veçantë mund të
ofroj për analizë të të dhënave.

6. Kontrollo konkurrentët e jashtëm
Për të dëshmuar vërtetë praktikat më të mira të mediave sociale aktuale për biznesin, duhet
hedhur një sy në atë që po ndodh rreth industrisë tuaj. Shqyrtoni se si konkurrentët
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menaxhojnë markën e tyre në kanalet e mediave sociale. Gjeni disa etapa në llojin tuaj të
industrisë, për të parë se si strategjinë tuaj të biznesit të mediave sociale mund ta përmirësoni.
Pikat kryesore për tu monitoruar janë:
•

Marka

•

Popullariteti

•

Frekuencat e postimeve

•

Angazhimi

•

Llojet e përmbajtjes

7. Të jeni të durueshëm dhe të prisni suksesin me rrjetet sociale
Kjo strategji mund të marrë kohë për të ndërtuar ndjekës besnik, duke fituar besimin dhe
kultivimin e marrëdhënieve. Ndërsa postimi në mediat sociale mund të jetë i rrufeshëm dhe
mund të mbledh shuma të mëdha çdo minutë por po ashtu disa strategji paguhen për tu
zbatuar dhe të synoj konsumatorët e duhur.
Duke ndjekur praktikat e mësipërme me qëndrueshmëri dhe durim, ju do të jeni në rrugën
tuaj të suksesit të mediave sociale!
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë hulumtimit, është parë se nuk ka shumë biznese që kanë si fokus kryesor rrjetet sociale
dhe përfitimet nga kjo mundësi e re këtu në Kosovë dhe parë nga këto të dhëna nevojitet një
kampanjë e cila do zgjonte interesim në këtë fushë të re marketingu. Bazuar në të dhënat e
gjetura, aktivitetet në rrjetet sociale janë një trend i cili vazhdon të përdoret më shumë për
argëtim dhe jo diçka të veçantë në shfrytëzim personal apo edhe biznesor.
Bazuar në literaturë, aktivitetet në rrjetet sociale kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillim të
njohurive konsumatore, aktiviteteve promovuese me kosto të ulët e shumë mundësi të reja
për bizneset, por se sa përdoren këto resurse teknologjike, sa shpenzohet në rrjetet sociale
nga bizneset, a kanë ndikim më të shpejtë tek konsumatorët se sa mediat, këto do jenë pyetjet
themelore hulumtuese që janë parashtruar në hulumtim dhe adreson identifikimin e
aktiviteteve socio-mediale.
Është supozuar se në mjedisin biznesor Kosovar nuk ka një perceptim të qartë rreth rrjeteve
sociale dhe ndërlidhjes së tij me qëllimin strategjik të bizneseve apo thënë ndryshe një
perceptim i një numri të vogël të bizneseve. Qëllimi i këtij punimi është që të vendos një
ndërlidhje funksionale dhe lehtë të mendueshme në mes të mirave dhe mundësive nga rrjetet
sociale me strategjinë e organizatës/biznesit, gjithashtu ka për qëllim të bashkojë kërkesat
konsumatore me qëllimet dhe objektivat organizatës/biznesit. Vetëdijesimin e menaxherëve
për kërkesat e konsumatorëve, analizimin e këtyre kërkesave në treg dhe të kuptuarit e tyre
si qasje për vlerësimin e avantazhit konkurrues, po ashtu të analizojë korniza të dobishme
strategjike për krijimin e një vlere “konsumator i informuar shpejtë dhe saktë”.
Përmes hulumtimit dhe punës së bërë qëllimi kryesor është të arrijmë deri në përfundim të
një pamje të përgjithshme të ndikimit të aktiviteteve të rrjeteve sociale në performancën e
biznesit, si në aspektin e marketingut e po ashtu edhe në aspektin e kontaktit biznesor të lehtë.
Prandaj, do të hulumtojmë dhe mundohemi të arrijmë në një pikë të krijimit të një modeli
apo forme gjë që ndihmon bizneset në relacion me rrjetet sociale dhe operimin në to.
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Vetëm me identifikimin e aktiviteteve të rëndësishme që kanë ndikim të rëndësishëm në
konsumatorët potencial apo ekzistues të organizatës/biznesit, organizatat/bizneset mund të
bëjnë përpjekje të rëndësishme dhe kështu të krijojnë më shumë vlerë me këto mundësi. Pas
këtij studimi, mendoj se hulumtimi do merret shumë seriozisht nga bizneset në Kosovë, të
cilat nuk operojnë në rrjetet sociale, do kenë një model apo pikë nisje ku do bazohen, apo të
krahasojnë mundësit e rrjeteve sociale me mundësit tjera promovuese të cilat edhe sot
vazhdojnë të jenë më të përdorura në tregun Kosovar.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e hulumtimit e këtij projekti konsiston në metodat e kombinuara kuantitative
dhe kualitative. Në mënyrë kronologjike, projekti ka filluar me hulumtimin në internet dhe
vazhdoi me pyetësorin e detajuara për bizneset dhe diskutimet për hulumtim.
Hulumtimi në internet ka konsistuar nga shqyrtimi i literaturës së publikimeve ekzistuese për
sektorin socialo-medial dhe sektorin e bizneseve në Kosovë. Të dhënat definuese, historiku,
teori dhe praktika të ndryshme rreth rrjeteve sociale janë shqyrtuar në hulumtim. Shqyrtimi
u përqendrua në identifikimin e ndonjë publikimi të ri dhe në zhvillimet kryesore në sektorin
e mediave sociale në Kosovë. Poashtu u shikuan edhe disa pubilikime të cilat dëshmonin
kohën e madhe që Kosovarët kalojnë në internet dhe mundësin e përshtatjes së biznesit në
këtë drejtim.
Pyetësori i detajur është zhvilluar në mënyrë elektronike dhe ka marrë përgjigje nga mbi 100
biznese të ndryshme ku shumica prej tyre përdornin rrjetet sociale kurse një numër i vogël
prej tyre nuk i përdornin rrjetet sociale. Pyetësori i detajur ishte i përbërë nga 7 pyetje dhe ka
siguruar mjetet për verifikimin e gjetjeve fillestare nga hulumtimi në internet, dhe ka
paraqitur të dhëna rreth bizneseve dhe vetëdisimin e tyre sa i përketë rrjeteve sociale dhe
mundësive të tyre dhe poashtu kanë ndihmuar në masë të madhe në finalizimin e rezultateve.
Në fillim të kësaj faze, është finalizuar pyetësori, i cili kishte si qëllim të identifikonte disa
të dhëna, si psh: depërtimin biznesor në rrjetet sociale të ndryshme, qëllimi i përdorimit,
përfitimet që sjellë kjo mundësi e re, ndikimi i tyre tek konsumatorët, rrjeti social i preferuar,
shpenzimet e tyre për rrjetet sociale. Të dhënat janë mbledhur në interval kohor prej 11 Janar
deri më 23 Janar 2017.
Pas përfundimit të pyetësorit, pyetësori i është adresuar bizneseve në mënyrë elektronike dhe
pas marrjes së përgjigjeve është bërë mbledhja dhe organizimi i të dhënave dhe përgatitja për
analizë dhe paraqitje të tyre.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Prezantimi i rezultateve
Pyetësori i përgatitur për hulumtim, i është ofruar shumë bizneseve operuese në Kosovë, si
psh kompani sigurimesh, hoteleri, dyqane veshjesh, fabrika të ndryshme ( mielli, barëra,
birrari, qumështore dhe produkte të qumështit, ujë dhe pije të ndryshme etj.), kompani
telekomunikacioni, kompani ndërtimesh etj. Kam marrë përgjigje nga shumica prej tyre, ku
shumicës i`u jam drejtuar përmes rrjeteve sociale dhe një pjesë të vogël nga këto kompani i
kam informuar përmes email-it. Paraqitja e rezultateve është bërë më poshtë

përmes

figurave, ku përgjigjet e secilës nga pyetjet e pyetësorit janë paraqitur në një figurë dhe e
shprehur në përqindje në bazë të përgjigjeve nga bizneset kontaktuese.
Duke analizuar rezultatet e paraqitura të hulumtimit rreth shfrytëzimit të rrjeteve sociale dhe
ndikimi i tyre tek konsumatorët dallojmë se rreth 82.1 % e të anketuarëve operojnë në rrjete
sociale dhe 17.9 % e tyre nuk operojnë në rrjete sociale, gjë që rezulton se bizneset Kosovare
janë duke u përshtatur në këtë mundësi të re marketingu. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e
parë mund të shihen në figurën e mëposhtme:

Ju si biznes, a operoni edhe në rrjetet sociale?

Jo
18%

Po
82%

Figura 2. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e parë në pyetësor.
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Duke u bazuar në përgjigjet e pyetjes së dytë dhe tretë dallojmë se shumica e bizneseve,
rrjetet sociale i përdorin më shumë për Marketing të biznesit, produktit ose brendit të tyre
dhe komunikimin me konsumatorët dhe pastaj duke aluduar se përfitojnë në kosto më të ulët
të promovimit, arritjen më të lehtë të masës më të gjerë, rritje të konsumatorëve, shitje,
informim të klientëve dhe kontakt më të lehtë biznesor.
Disa nga bizneset e kontaktuara, kanë treguar se që nga fillimi i operimit të tyre në rrjete
sociale kanë përfituar shumë, disa nga përgjigjiet e tyre kanë aprovuar edhe disa nga aludimet
e bizneseve në përgjigjet e tyre në pyetjen e tretë se çka presin nga rrjetet sociale si qëllim
dhe cak të tyre. Disa nga përfitimet e tyre që vlenë të ceket janë: Rritja konsumatore, më pak
shpenzime promovuese të produktit apo kompanisë, shitje më të larta, klient të informuar etj.
Përgjigjet e pyetjeve të dytë dhe tretë i kam paraqitur në dy figurat e mëposhtme:
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
Për çfarë qëllimesh i
përdorni rrjetet sociale?

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Marketing

Komunikim

Shitje

Figura 3. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e dytë në pyetësor.
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Cila mendoni se është arsyeja kryesore se pse
preferohen rrjetet sociale?
Marketing më pak i
kushtueshëm
Shitje

11%
11%
42%

Mbërrin masën e gjerë
Informon klientët më lehtë

25%

Komunikim

11%

Figura 4. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e tretë në pyetësor.
Sa i përket përfitimeve reale të kompanive kosovare, tregojnë përgjigjet e pyetjes së katërt.
Ku nga përgjigjet e bizneseve të ndryshme, shihet se si përfitimi kryesor është rritja
konsumatore, ku 30 % e të anketuarve kanë zgjedhur këtë përgjigje. Përgjigjet e pyetjes së
pestë të hulumtimit janë paraqitur në figurën e mëposhtme:

Si keni përfituar ju si kompani nga rrjetet
sociale?
Rritje konsumatore
Kontakti biznesor

23%

30%
Klientë të informuar
Shitje

20%

10%
17%

Më pak shpenzime
promovuese

Figura 5. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e katërt në pyetësor.
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Në pyetjen e rradhës se a mendoni se përdorimi i rrjeteve sociale do ketë ndikim më të shpejtë
dhe qasje më të lehtë me konsumatorin, shohim që të gjitha bizneset e kontaktuara janë
përgjigjur me “Po”. Duke u pajtuar me këtë dhe duke vërtetuar teoritë sa i përketë kësaj fushe
për rrjetet sociale dhe ndikimit të tyre tek konsumatorët. Përgjigjet e kompanive kosovare në
pyetjen e pestë në pyetësor janë paraqitur në figurën e mëposhtme:

A mendoni se përdorimi i rrjeteve sociale do
ketë ndikim më të shpejtë dhe qasje më të lehtë
me konsumatorin?
0%
Po
100%

Jo

Figura 6. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e pestë në pyetësor.
Duke u bazuar në rezultatet e pytësorit dhe pyetjes së gjashtë shohim se Facebook edhe në
Kosovë është rrjeti social primar i përdorur nga bizneset dhe atë me një përqindje shumë të
lartë nga rrjetet tjera sociale. Rrjeti i dytë më i përdorur nga bizneset është Instagram, ku
shihet që edhe pse ndoshta njëri nga rrjetet sociale të vona, ka tërhequr shumë shpejt bizneset
që ta përdorin si mundësi për të tërhequr më shumë konsumatorë. Kurse një fakt shqetësues
që e kemi vërejtur është se rrjetet si Youtube, Google+, Twitter ende nuk shihen si mundësi
për të ndihmuar bizneset edhe pse ofrojnë mundësi shumë të mira digjitale por bizneset
kosovare vazhdojnë që të jenë të përqëndruara shumë më shume tek Facebook-u. Youtube
konsiston si rrjeti i dytë i përdorur në interntet, i cili përdoret në shumicën e rasteve për
argëtim, por jo edhe nga bizneset. Përgjigjet e pyetjes së gjashtë i kam paraqitur në figurën e
mëposhtme:
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Cilin rrjet social preferoni më shumë ju si
biznes?
92.3
0
Facebook Youtube

0
LinkedIn

0
Twitter

0
Google+

7.7
Instagram

Figura 7. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e gjashtë në pyetësor.
Sa i përket shpenzimeve të bizneseve në promovimin tek rrjetet e ndryshme sociale është një
shumë e vogël gjë që aludon edhe përfitimet nga ky lloj marketingu. Kostoja e përdorimit
apo edhe shfrytëzimit të mundësive që ofrojnë rrjetet sociale llogaritet të jetë pa pagesë apo
një shumë simbolike krahasuar me promovimin në media kombëtare apo publike. Shumica e
bizneseve (52.5%) janë përgjigjur se nuk shpenzojnë fare apo deri në 250 euro, apo edhe një
numër i madh biznesesh ( 42.1 %) kanë paraqitur 250 deri në 500 euro shpenzime. Kurse një
numër i vogël i bizneseve (5.3%) kanë paraqitur shpenzime më shume se 500 euro. Paraqitja
e përgjigjeve të pyetjes së shtatë të pyetësorit është paraqitur në figurën e mëposhtme:

Sa është shuma e buxhetit tuaj e përdorur për rrjetet sociale?
60.00%

52.50%
42.10%

40.00%
20.00%
5.30%
0.00%

0%
0 - 250 Euro
250 - 500 Euro
250 - 1000 Euro

Mbi 1000 Euro

Figura 8. Paraqitja e përgjigjeve nga pyetja e shtatë në pyetësor.
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5.2 Analiza e rezultateve
Duke u bazuar në rezultatet e paraqitura më lartë, shohim një ngritje të dukshme të bizneseve
kosovare sa i përketë përdorimit të rrjeteve sociale. Duke shikuar rezultatet, shohim se rrjetet
sociale krahas çmimit shumë të përballushem, ndihmojn bizneset në shumë mënyra siç edhe
është cekur nga përgjigjet e bizneseve kosovare.
Kurse diçka që vlen të ceket dhe dëshmon numrin e madh të vizitorëve dhe aktivitetet e
kosovarëve janë statistika e paraqitura në www.socialbakers.com, sa i përket rezultateve të
pëlqimeve në Facebok, vërejmë se portalet kanë pasur ngritje të jashtëzakonshme dhe po
vazhdojnë të jenë njëra ndër mundësitë më të mira të promovimit, shkak i kësaj edhe numri
i madh i ndjekësve edhe në bazë të pëlqimeve apo edhe në statistika vizituese gjatë ditës.
Bazuar në statistikat e publikuara të Facebook-ut në sajtin e lartëpërmendur, portali i cili
posedon mbi 1 milion pëlqime është GazetaExpress. Kështu qëndron radhitja e top pesë
faqeve me më së shumti pëlqime apo ndjekës në Kosovë:
Tabela 3. Faqet në Kosovë me më së shumti pëlqime apo ndjekës në Facebook
Faqet me më së shumti
pëlqime në Kosovë

Numri i pëlqimeve
1 043 202

1. Gazeta Express
892 337
2. Lajmi Net
748 505
3. Telegrafi
336 032
4. Kosovarja
312 390
5. RTK

Burimi: www.socialbakers.com
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Kurse brendi me më së shumti pëlqime apo ndjekës vazhdon të jetë Vala (Telekomi i
Kosovës), radhitja e top 5 brendeve sa i përket statistikave të Facebook-ut vijon kështu :
Tabela 4. Brendet në Kosovë me më së shumti pëlqime apo ndjekës në Facebook
Brandet me më së shumti
pëlqime në Kosovë

Numri i pëlqimeve
420 766

1.
296 258
2.
164 325
3.
153 633
4.
5.

143 777
Burimi: www.socialbakers.com

Këto të dhëna janë shikuar me datën 27.01.2017 dhe këto të dhëna përditësohen në baza
ditore.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Përmes një angazhimi të vogël duke përdorur rrjetet sociale, biznesi mund të luaj një rol aktiv
në treg dhe ndjekjen e trendeve kohore në rritje të konsumatorëve dhe marketingut me kosto
më të ulët dhe në ditët e sotme nuk do ishte e mençur nëse nuk merren parasysh këto
shpenzime të vogla të marketingut. Për fat të mirë, bizneset sot mund ta bëjnë këtë në shumë
mënyra dhe atë shumë lehtë.
Sa i përket konkluzioneve që kemi arritur gjatë hulumtimit, i kemi radhitur si vijon:
•

Bizneset kosovare në numër të konsiderueshëm përdorin rrjetet sociale;

•

Qëllimi kryesor i përdorimit të rrjeteve sociale është marketingu;

•

Shumica e bizneseve mendojnë se gjëja që përfitojnë më shumë nga rrjetet sociale
është marketingu më pak i kushtueshëm;

•

Parë nga hulumtimi i bërë si përfitim kryesor nga rrjetet sociale në Kosovë kemi
rritjen konsumatore;

•

Bizneset kosovare pajtohen se rrjetet sociale kanë ndikim të shpejtë dhe qasje më të
lehtë me konsumatorët;

•

Rrjeti social më i preferuar për aktivitete promovuese është Facebook, kurse i dyti
Instagram;

•

Sa i përket shpenzimeve, bizneset kosovare shpenzojnë mesatarisht 0-250 Euro për
rrjetet sociale dhe promovimin përmes tyre.

Në vitet e fundit, media sociale është bërë një komponent i madh se si njerëzit shpenzojnë
kohën e tyre në internet, nga Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor etj, njerëzit kanë
shpenzuar shumë kohë në këto faqe të internetit, që përdoren për të ndarë informacione të
ndryshme dhe të lidheni me njerëz e po ashtu të krijojnë lidhje të ndryshme në bazë të
qëllimeve që ata kanë. Forma të reja të ndërtimit të marrëdhënieve dhe të kapitalit social po
ndodhin ditëve të sotme nëpërmjet faqeve të rrjeteve sociale që po përdoren nga
bizneset/organizatat e ndryshme.
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Brenda bizneseve/organizatave është e domosdoshme për të mbajtur dhe kujdesur shumë
mirë format e komunikimit të lidhura me një audiencë gjithnjë e në ndryshim. Mediat sociale
kanë potencial të ndikojnë tek bizneset/organizatat në mënyra të jashtëzakonshme. Si
platformë e lirë me miliona përdorues dhe një audience të larmishme, bizneset/organizatat
mund t`i shfrytëzojnë mediat sociale si një mënyrë për tu lidhur me konsumatorët e rinj apo
potencial, për të reklamuar ngjarjet dhe shërbimet e ofruara dhe duke e bërë këtë me kosto
shumë të ulët, të krijojë lidhje më të forta dhe vazhdimin e lidhjeve me përdoruesit e tanishëm
dhe për të rritur ndërgjegjësimin e përgjithshëm të biznesit dhe mundësitë dhe shërbimet që
ajo ofron, po ashtu të ndihmoj konsumatorët të arrijnë vetdijen e qartë të markës përmes
fushatave të ndryshme.
Strategjia e rrjeteve sociale duhet të jetë shumë fleksibile për të lejuar bizneset për të
përshtatur zhvillimet e reja dhe për të përcaktuar se çfarë funksionon dhe çfarë nuk
funksionon. Një koordinator i mediave sociale është e rekomanduar për të monitoruar
ndikimin e ndonjë ndryshimi të zbatuar. Koordinatori i dedikuar do të organizoj, kontrolloj
në vazhdimësi të dhënat dhe procesin në rrjetet sociale ose të paktën të kontaktohet një
agjenci profesionale me përvojë në mediat sociale dhe marketingun përmes këtyre
mundësive, duhet të konsultohet nga fazat më të hershme të planifikimit dhe së bashku të
vazhdojnë konsultimet deri në ngritjen e brendit drejt majave të suksesit. Biznesi duhet
hartuar, strukturuar shumë udhëzime, për të siguruar të gjitha qëllimet e saj dhe
aktiviteti/fushata të përfundohen në standard të lartë dhe në mënyrë shumë serioze. Duke
përdorur mediat sociale, si një pjesë e rëndësishme e fushatave të tyre të marketingut, bizneset
janë në gjendje të arrijnë audiencat e tyre kyçe më lehtë dhe mund të përcjell mesazhet e tyre
në një format që i përshtatet audiencës. I gjithë aktiviteti i marketingut duhet të jetë i
përshtatur për të pasqyruar një audiencë të synuar të biznesit, ajo gjithashtu duhet të jetë në
gjendje për të treguar kthim të investimit.
Përdorimi i mediave sociale synon të përmirësojë perceptimin publik, por aktivitete/fushata
të ndryshme kanë treguar edhe kursimet në kohë dhe të holla. Reagimet, komentet, ankesat e
ngritura nga konsumatorët në faqet e rrjeteve sociale të tilla si Facebook, LinkedIn, Twitter,
Google+, TripAdvisor është një mundësi e mirë për të përmirësuar ofrimin e shërbimit ndaj
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konsumatorëve. Kjo arrihet duke i menaxhuar në mënyrë efektive dhe duke marrë veprimet
e duhura nga menaxhmenti dhe po ashtu veprimi i ndërmarrë gjithashtu duhet t'i
komunikohen klientin. Industria të ndryshme mund të përfitojnë nga përdorimi i mediave
sociale, mund të fitojë përparësi konkurruese duke ulur koston e reklamave, krijimin e
vetdijes, të arrihet treg i madh, të jetë në gjendje të bëj shitje në nivel global, mund të
përmirësojë cilësinë e shërbimit të konsumatorëve dhe të marr klientë të rijn.
Po ashtu mediat sociale krijojnë një lidhje të vërtetë në mes të kompanive dhe klientëve dhe
kjo lidhje krijon një prirje për intensitet të blerjes, mund të sigurojë mjaftueshëm mundësi
për bashkëveprim mes bizneseve me konsumatorin, kërkesës dhe kënaqësisë nga bizneset
dhe atë që duhet shfrytëzuar bizneset është që të ofrojnë një platformë për reklamat inovative
e cila duhet të përdoret në mënyrë efektive për rritjen e biznesit. Një pikë serioze të mbahet
mend është potenciali për dëmtimin e markës, nëse menaxhimi nga njerëz të papërgjegjshëm
nëpër rrjete sociale shkon keq, riparimi i këtij dëmi mund të kushtojë të holla të
konsiderueshme dhe përpjekje të shumta por një strategji e planifikuar mirë dhe koherente e
marketingut është e nevojshme për të kufizuar dëmin potencial dhe mundësinë për të pasuar
shanset më të mëdha në suksesin e marketingut përmes rrjeteve sociale.
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8. SHTOJCAT

Pyetësor Hulumtues
Të gjeturat në këtë pyetësor do mbesin konfidenciale dhe do përdoren vetëm rezultatet e
përgjithshme në temën time të diplomës.

1. Ju si biznes, a operoni edhe në rrjetet sociale?
o Po (vazhdo me pyetjet e radhës)
o Jo.
2. Për çfarë qëllimesh i përdorni rrjetet sociale?
o Marketing
o Shitje
o Komunikim
o Tjetër.
3. Cila mendoni se është arsyeja kryesore se pse preferohen rrjetet sociale?

4. Si keni përfituar ju si kompani nga rrjete sociale?

5. A mendoni se përdorimi i rrjeteve sociale do ketë ndikim më të shpejtë dhe qasje më të
lehtë me konsumatorin?
o Po
30

o Jo.
6. Cilin rrjet social preferoni më shumë ju si biznes?
o Facebook
o Youtube
o LinkedIn
o Twitter
o Google+
o Instagram.
7. Sa është shuma e buxhetit tuaj e përdorur për rrjetet sociale?
o 0-250 Euro
o 250-500 Euro
o 500-750 Euro
o Mbi 1000 Euro.
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